BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2022 - 2030

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND tỉnh)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đề án, chương trình, chính sách** | **Số lượng/năm** | **Số năm thực hiện** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Tổng số** **tiền** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=3\*4\*5* | *7=6* |
| **1** | Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2026, đính hướng đến năm 2030. |  |  |  |  | **4.898,4** |
| *1.1. Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật: Số lượng: 100 người/lớp, 2 ngày/lớp* | *02 lớp* | *08*  | *95* | *1.520* | *1.520* |
| *1.2. Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho thanh niên hoàn lương: Số lượng: 100 người/lớp, 2 ngày/lớp* | *02 lớp* | *08* | *95* | *1.520* | *1.520* |
| *1.3. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Số lượng: 100 người/lớp, 2 ngày/lớp* | *02 lớp* | *08* | *95* | *1.520* | *1.520* |
| *1.4. Tổ chức tuyên dương thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiêu biểu trong lập thân, lập nghiệp.* | *01 lần* | *08* | *42,3* | *338,4* | *338,4* |
| **2** | Đề án phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2030. |  |  |  |  | **1.479,2** |
| *3.1. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh niên tỉnh Quảng Trị: Số lượng: 100 người/lớp, 1 ngày/lớp* | *02 lớp* | *08* | *43* | *688* | *688* |
| *3.2. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh niên tỉnh Quảng Trị* | *01 lần* | *08* | *48,9* | *391,2* | *391,2* |
| *3.3. Tổ chức Phiên toàn giả định tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh niên tỉnh Quảng Trị* | *02 lần* | *08* | *25* | *400* | *400* |
| **3** | Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực số cho thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030. |  |  |  |  | **2.782,4** |
| *4.1. Tổ chức Liên hoan các Câu Lạc Bộ đội, nhóm Tiếng Anh cho thanh thiếu nhi* | *01 lần* | *08* | *48,9* | *391,2* | *391,2* |
| *4.2. Tổ chức chương trình Hỗ trợ học ngoại ngữ trực tuyến cho thanh niên* | *02 lớp* | *08* | *30* | *480* | *480* |
| *4.3. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho thanh niên: Số lượng: 100 người/lớp, 2 ngày/lớp* | *02 lớp* | *08* | *95* | *1.520* | *1.520* |
| *4.4. Tổ chức Cuộc thi Lập trình viên trẻ xuất sắc* | *01 lần* | *08* | *48,9* | *391,2* | *391,2* |
| **4** | Đề án tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên gắn với các dự án động lực phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030. |  |  |  |  | **1.895,2** |
| *5.1. Tổ chức Chương trình tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên trường học.* | *01 lần* | *08* | *54* | *432* | *432* |
| *5.2. Tổ chức Chương trình tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên trên địa bàn dân cư*  | *01 lần* | *08* | *54* | *432* | *432* |
| *5.3. Tổ chức Talk show tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên* | *04 số* | *08* | *20* | *640* | *640* |
| *5.4. Tổ chức Cuộc thi dự án khởi nghiệp trong thanh niên* | *01 lần* | *08* | *48,9* | *391,2* | *391,2* |
| **5** | Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Quảng Trị - Savannakhet và Salavan giai đoạn 2023 - 2030. |  |  |  |  | **2.096** |
| *6.1. Tổ chức Đoàn thanh niên thăm, giao lưu và làm công tác tình nguyện tại tỉnh bạn* | *01 lần* | 04 | 297 | 1.188 | 1.188 |
| *6.2. Tổ chức liên hoan, tập huấn chuyển đổi khoa học kỹ thuật cho thanh niên tỉnh bạn.* | *01 lần* | 04 | 227 | 908 | 908 |
| **Tổng cộng:** | **13.151,2** |

***(Bằng chữ: Mười ba tỷ một trăm năm mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)***